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ABSTRAKT
Pritshmeritë për të ardhmen ekonomike në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri nuk janë
aspak të mira, dhe kjo si pasoje sepse jemi në prag të një krize të madhe ekonomike në
mbarë botën dhe jo vetëm në këto dy shtete. Covid – 19, doli një ngjarje e rastësishme dhe
e paparashikuesh-me që do jetë një shok negativ. Dhe, duke shtuar pasiguri për të ardhmen,
ndikon në zbrapsjen e investitorëve dhe rënien e investimeve. Investitorët janë të frikësuar
se kanë investuar paratë e tyre në ekonomitë në zhvillim, të cilat tashmë janë të goditura
rëndë nga kjo krizë ekonomike. Nga kjo situat vendet që varen nga mallrat eksportuese
kanë marrë një goditje të dyfishtë nga kjo situatë.
Vendet në zhvillim dhe vendet me të ardhura të ulëta në të gjithë botën janë në rrezik më të
madhë, këtu bënë pjesë edhe Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Miliona njerëz në mbarë
botën janë vetizoluar, po ashtu edhe në Maqedonin e Veriut dhe Shqipëri kanë vendosur
karantinë, fluturimet janë anuluar, sheshet janë zbrazur, kufijtë, shkollat, universitetet e
bizneset janë mbyllur, duke e krijuar një situatë që ngjason me ato para-apokaliptike.
Natyrisht se masa të tilla janë të domosdoshme dhe se asnjë indikator ekonomik s’duhet
vënë para shëndetit.

Megjithatë, ndonëse e pamjaftueshme për ta parashikuar shkallën e dëmeve që COVID-19
mund t’i ketë në ekonomin e vendit. Bizneset kryesore që kanë fuqi të madhe punëtore kanë
qenë të mbyllura. Shumë është rritur papunsia. Nëse llojet e bizneseve nuk ndihmohen me
grante të ndryshme, me lehtësime fiskale shumë biznese nuk do të hapen, do të mbyllen
përfundimisht, çka është bërë deri tani nuk mjafton, 80 % e bizneseve të vogla do të
falimentojnë sapo të hapen, biznesi duhet ndihmuar urgjent në forma të ndryshme.

E ardhmja nuk është koha e shpëtimit, nuk është pritje, nuk është shpresë. Ajo që tashmë
është e qartë është se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria s’do të dalin nga kjo krizë njëjtë
siç janë futur.
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Pasojat e krizës në ekonomi shfaqen të rënda nga dita në ditë: falimentim biznesesh, shtim i
papunësisë, rënie e fuqisë blerëse, e prodhimit vendas dhe e shkëmbimeve tregtare.
Shpresat janë që normaliteti të kthehet në vitet 2022-2023 nisur nga shkalla e rëndë e
goditjes nga pandemia të turizmit, shërbimeve, transportit, ndërtimit, fasonerisë që janë
sektorë jetikë të ekonomisë në Maqedonin e Veriut dhe në Shqipëri.

Fjalet kyçe: Ballkani perëndimor, Shqiperia, Maqedonia e Veriut, Zhvillimi, Ekonomia
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1. HYRJE
Në këtë punim te diplomes do të prezantojë një krahasim të zhvillimit ekonomik të dy
shteteve të Ballkanit Perëndimor, Maqedoninë Veriore dhe Shqipërisë. Punimi do të
shtjellojë më në detaje shkallën e zhvillimit ekonomik të këtyre dy shteteve, duke
përmbledhur këtu të ardhurat për kokë banori në këto vende, të ardhurat totale vjetore,
sektorët që ndikojnë më shumë në zhvillim ekonomik, shkallën e eksportit si dhe atë të
importit si dhe të dhëna e analiza të tjera mbi ekonomin e këtyre dy vendeve.

Në Maqedoni dhe Shqipëri kanë ndikuar investimet të cilat janë bazë e fort e zhvillimit
ekonomik të vendeve në tranzicion siç është Maqedonia dhe Shqipëria.
Këto dy vende kanë punuar mjaftë shumë për të krijuar politika zhvillimore dhe masa të
tjera për të krijuar një ambient sa më të përshtatshëm të bizneseve dhe klimë sa më të
favorshme investive.

Maqedonia e Veriut- që prej vitit 2018, kur vendi ndërmori hapa për të zgjedhur
mosmarrëveshjen e gjatë që e kishte me Greqinë lidhur me emrin e saj, Maqedonia e Veriut
shënoj një kthesë në historinë e saj si shtet i pavarur. Marrëveshja për emrin i krijoj vendit
mundësi të reja për promovimin e zhvillimit ekonomik të integruar mirë në rajon, në
Evropë dhe më gjerë. Për më shumë, reformat e orientuara nga tregu, hapja e tregut si dhe
menaxhimi i mirë makroekonomik kanë ndikuar shumë në krijimin e një ambienti stabil
ekonomik dhe si rrjedhojë në tërheqjen e investimeve private dhe rritjen e eksportit , me
theks të veçantë në prodhimtari.

Shqipëria - Ekonomia e Shqipërisë ka kaluar në një proces të tranzicionit nga një ekonomi e
centralizuar në një ekonomi të tregut në parimet e tregut të lirë, i gjithë ky zhvillim
ekonomik në Shqipëri filloj pas rënies së sistemit komunist qe ishte deri ne vitin 1991.
Shqipëria është një vend në zhvillim me një ekonomi të bazuar në shërbim, Bujqësi dhe
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sektorin industrial, por që vlen të theksohet që sektori i bujqësisë ka një ndikim te madh në
zhvillimin ekonomik të këtij vendi.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS - ZHVILLIMIT EKONOMIK TË DY
SHTETEVE MAQEDONI VERIORE & SHQIPËRI
Dekada e fundit e konfliktit dhe tranzicionit ka lënë rajonin Jug-Lindor të Evropës më një
trashëgimi të rritjes së papërshtatshme dhe të rënie së standardeve të jetës .Kështu për
shumicën e këtyre ekonomive në tranzicion dekada e fundit e shekullit XX ishte një
periudhë e degradimit ekonomik. Në fakt, procesi i tranzicionit drejt sistemit të tregut
zbuloi një numër problemesh dhe sfidash të cilat nuk lidheshin vetëm me rindërtimin
ekonomik dhe zhvillimi por edhe çështjeve që lidhen me krijimin e një demokracie ,
rregullat dhe nevoja për reforma të mëdha institucionale (Papazoglou.Ch).

Ballkani, që nga vitet 1990 e deri më sot, nuk bënë pjesë në rajonet me rritje ekonomike në
botë. Përkundrazi, sipas llogaritjeve të bëra, tregohet se pjesa e vendeve te Ballkanit brenda
Prodhimit të Brendshëm Bruto sa vjen e tkurret. Ajo që është më dramatike është se në dy
shekujt e fundit distanca e mirëqënjës mes Europes Përendimore dha Ballkanit sa vjen e
rritet.

Deri në fund të Luftës së Dytë Botërore, vendet e Ballkanit në përgjithësi, vazhduan
ekonominë bujqësore dhe në drejtimin e tregtisë mbetën të varur nga vendet Perëndimore.
Ndërsa pas Luftës së Dytë Botërore, Bashkimi Sovjetik, përveç Greqisë, arriti të eksportoj
në Ballkan sistemin ekonomik që njihet si planifikim qendror. Udhëheqjet komuniste, që
erdhën në fuqi me ndihmën ushtarake sovjetike, mbetën të lidhura në mënyrë më të ngushtë
me modelin ekonomik sovjetik. Nga ana tjetër komunistet në Shqipëri dhe Jugosllavi, falë
përpjekjeve të tyre vetjake morën në dorë pushtetin dhe duke vepruar ne mënyrë të pavarur
nga sovraniteti ku përcaktuan strukturat ekonomike me plan qendrorë ekonomik vetjak.
(Papazoglou.Ch, 2019)
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2.1 Perspektiva e Ballkanit Perëndimor
(Kohët e Vështira Kërkojnë Ekonomizim të Mirë)

Ashtu si Evropa dhe pjesa tjetër e botës, edhe Ballkani Perëndimor parashikohet të kalojë
në recesion gjatë vitit 2020, dhe shtrirja e tij do varet nga kohëzgjatja e pandemisë COVID19.
Kjo krizë është një goditje e paprecedentë që ka kapur në befasi botën dhe ekonominë e saj.
Ndërsa vendet adoptojnë masat e qëndrimit në shtëpi për të ngadalësuar dhe parandaluar
përhapjen e virusit, qeveritë dhe shoqëritë po përballen me kostot e larta njerëzore, sociale
dhe ekonomike.
Deri më 25 Prill, numri i rasteve të konfirmuara me COVID-19 ishte më shumë se
2,800,000, në të paktën 180 vende të botës duke detyruar izolimin e më shumë se 3
miliardë njerëzve. 2,3.
Në këtë situatë të paprecedentë, parashikimi ekonomik bëhet veçanërisht i vështirë për
shkak të pasigurisë së lartë që vjen prej faktorëve të jashtëm, siç janë shkalla dhe ndikimi i
ndërhyrjeve të tilla si izolimi social, progresi në zhvillimin e një vaksine, shkalla e shtrirjes
së ndërprerjeve të furnizimit dhe ndryshimet në sjelljen njerëzore.

Parashikimet në këtë shënim bazohen në dy skenarë për përhapjen e COVID-19 dhe masat
e kontrollit të tij. Skenari bazë supozon se përhapja në Evropë do fillojë të ngadalësohet me
ritme të tilla që masat e kontrollit të tij mund të hiqen deri në fund të qershorit dhe
rimëkëmbja graduale ekonomike mund të fillojë në gjysmën e dytë të vitit 2020. Në
skenarin negativ, supozohet se përhapja vijon me ritme të tilla që masat e kontrollit nuk
mund të hiqen para fundit të muajit gusht, dhe rikuperimi i aktiviteti ekonomik fillon vetëm
në T4.

Sipas parashikimeve të skenarit bazë, recesioni do të ishte i ndjeshëm, me tkurrje të rritjes
ekonomike të rajonit me rreth 3 përqind, por me diferenca të rëndësishme midis vendeve në
varësi të strukturës ekonomike dhe dobësive të tyre në periudhën para-krizë. Bazuar në
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supozimin se përhapja e COVID19 do të vihet nën kontroll nga mesi i vitit 2020 — duke
mundësuar rinisjen e aktivitetit ekonomik pas heqjes së masave kufizuese për të kontrolluar
përhapjen e virusit dhe lehtësimit të tregut financiar dhe ndërprerjeve të zinxhirit të
furnizimit - rritja e PBB-së reale për gjithë vitin do të binte me 3.1 përqind. Për shkak se
struktura e tyre ekonomike varet nga eksportet e shërbimeve dhe nga dobësitë fiskale dhe të
jashtme, Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova do të përjetonin goditje më të fortë, me një rënie
prej mbi 8 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me parashikimet para-COVID-19 2020.
Ekonomitë e tyre parashikohet të kontraktohen me rreth 5 përqind. BH, Serbia dhe
Maqedonia e Veriut pritet të përjetojnë recesione disi më të lehta me rënie prej 3.2, 2.5, dhe
1.4 përqind krahasuar me parashikimet e para COVID-19.

Në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, recesioni do të vijë si rezultat i rënies së
kërkesës së brendshme dhe të jashtme gjatë krizës COVID-19. Masat globale dhe
kombëtare të kontrollit dhe parandalimit të përhapjes së virusit, nga distancimi social deri
në mbylljet e biznesit, krijojnë ndërprerje në anën e ofertës dhe zvogëlojnë të ardhurat dhe
konsumin e familjeve - një goditje e dyfishtë kërkesë ofertë. Për aq kohë sa kufizimet në
udhëtim dhe masat për distancimin social të jenë ende prezente, ndikimi negativ mund të
zgjasë më shumë në sektorin e shërbimeve, i cili ka një kontribut veçanërisht të lartë në
niveln e përgjithshëm të punësimit në rajon - 75 përqind në Mal të Zi dhe rreth 50 përqind
në vendet e tjera.

Konsumi i familjeve gjithashtu do të preket nga remitancat më të ulëta: ato parashikohet të
bien me 10 pikë përqindje nga viti në vit në rajon, ku Serbia dhe Mali i Zi ka të ngjarë të
pësojnë rënie prej gati 20 përqind.
Investimet gjithashtu pritet të bien në vitin 2020 për shkak të kufizimeve të likuiditetit si
dhe pasigurisë së lartë, dhe Kosova do pësojë goditjen më të rëndë me një rënie prej 21.5
pikë përqindje, e përkeqësuar nga investimet e vonuara publike dhe investimet e ulëta të
diasporës në pasuri të paluajtshme (Covid-19 Tracker, 2020).
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Në Shqipëri, erozioni i mundshëm i të ardhurave të disponueshme dhe konsumit,
veçanërisht konsumi i mallrave të qëndrueshëm, do të vonojë rindërtimin e nevojshëm për
shkak të tërmetit. Eksportet e Ballkanit Perëndimor si për shërbime ashtu edhe për mallra
parashikohet të ulen - rritja totale e eksporteve në vitin 2020 do të varionte nga -0.2 përqind
në Maqedoninë e Veriut në -25 për qind në Shqipëri - për shkak të rënies së turizmit dhe
kërkesës më të ulët për mallra nga BE dhe partnerët e tjerë tregtarë. Importet gjithashtu
pritet të ngadalësohen në mënyrë të konsiderueshme.

Figure 1: Rritja e PBB-së, dy skenarët për 2020 (WorldBank, 2020).

Recesioni do të jetë veçanërisht i rëndë në Malin e Zi, Shqipëri dhe Kosovë për shkak të
varësisë së tyre nga turizmi. Në nivel global, sipas supozimit të fundit të UNËTO, rënia në
numrin e turistëve ndërkombëtare mund të arrijë deri në 30 përqind, shumë më e lartë se
rënia globale prej 4 përqind e shënuar në vitin 2009.
Sipas skenarit bazë, Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi do përjetojnë rënie me 20-35 përqind
të ardhurave nga turizmi për vitin 2020, dhe kjo do ketë impakt negative të ndjeshëm në
rritjen ekonomike të tyre në vitin 2020 për shkak se për të tre vendet, të ardhurat e
drejtpërdrejta dhe indirekte të turizmit vlerësohet se përbëjnë 15 deri më shumë se 25
përqind të PBB-së.
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Rimëkëmbja ekonomike në transport dhe turizëm gjithashtu pritet të jetë më graduale,
kështu që rritja gjatë gjysmë së dytë të vitit nuk do të kompensojë humbjet e sezonit të
verës. Vetëm turizmi kosovar mund të rifillojë më shpejt pas lehtësimit të kufizimeve të
udhëtimit, pasi 80 përqind e eksporteve të shërbimit të tij të udhëtimit nxiten nga turizmi i
diasporës (UNETO, 2020).

2.2 Marrja e masave të shpejta dhe të guximshme lehtësuese mund të
pakësojë pasojat social-ekonomike të krizës

Ndërkoh që të gjitha vendet kanë adoptuar masa për menaxhimin e krizës me qëllim
zbutjen e efekteve të kërkesës mbi të ardhurat nga puna dhe falimentimin e firmave, vende
si Serbia të cilat kanë më shumë amortizatorë fiskalë kanë mundur të financojnë programe
më të mëdha mbështetëse.
Që prej shpërthimit të COVID-19, shumë vende, përfshirë Ballkanin Perëndimor, kanë
shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Megjithëse BH, Kosova dhe Mali i Zi nuk e kanë
shpallur zyrtarisht gjendjen e jashtëzakonshme, ato kanë adoptuar masa të rrepta të
distancimit social dhe izolimit në shtëpi. Gjithashtu, qeveritë e gjashtë vendeve kanë
njoftuar masa fiskale dhe sociale për të mbështetur familjet dhe bizneset gjatë kësaj situate,
me vlera që variojnë nga 1 deri në 7 përqind të PBB-së, përfshirë mbështetjen buxhetore
por jo garancitë.
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Tabela 1: Masat Mbështetëse të Adoptuara nga Vendet e Ballkanit Perëndimor, në mlrd.
euro

Totali

Përqindja e PBB-së

Shqipëria

0.4

2.4%

BH

0.4

2.3%

Kosovë

0.2

2.8%

Mal i Zi

0.05

1.0%

Maqedoni e Veriut

0.2

2.0%

Serbi

3.2

6.7%

Burimi: (WorldBank, 2020)

Shumica e masave të prezantuara deri tani në rajon përqendrohen tek mbështetja e fluksit të
parave të bizneseve për të reduktuar falimentimet dhe për të mbrojtur vendet e punës gjatë
muajve të ardhshëm deri në heqjen e kufizimeve për shkak të COVID-19. Këto masa janë
hartuar me qëllim zbutjen e pasojave të menjëhershme social-ekonomike si rezultat i
tkurrjes së kërkesës dhe ofertës gjatë fazës së parë të kësaj krize, ndërsa kufizimet për
parandalimin dhe kontrollin e pandemisë COVID-19 janë ende në fuqi.
Konkretisht, objektivi i tyre është ruajtja e të ardhurave dhe kapacitetit prodhues të
sektorëve më të prekur të ekonomisë sepse mbyllja e përkohshme e bizneseve dhe
transportit së bashku me kufizime të tjera rrezikojnë qëndrueshmërinë e bizneseve, p.sh.,
shërbime të transportit dhe mikpritjes, shitje me pakicë duke përjashtuar ushqimet, farmaci,
disa shërbime personale dhe industrinë e prodhimit të mallrave të qëndrueshme. Për
shembull, Tabela tregon se shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë adoptuar një
kombinim masash afat-shkurtra për zbutjen e krizës, sic janë garantimi i aksesit për firmat
në programe të subvencionimit të interesave të kredive, shtyrja e afatit të pagesave të
taksave dhe kredive ose subvencionimi i pagave për firmat e prekura nga kriza në mënyrë
që të shmangen pushimet massive nga puna.
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Masat tregtare synojnë kryesisht të ndalojnë eksportin e pajisjeve mjekësore ose produkteve
ushqimore. Ndonëse disa masa tregtare mund të ndikojnë në zbutjen e pasojave të krizës,
angazhimi për t'i mbajtur tregjet hapur për produkte thelbësore mund të shmang luhatjet e
mëdha të çmimeve; kufizimet në eksport duhet të hartohen me kujdes për të evituar
barrierat e panevojshme ndaj tregtisë dhe prishjen e zinxhirëve të furnizimit global.
Gjithashtu, në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor ka patur rritje të përkohshme të
ndihmës sociale për familjet në nevojë dhe pensionistët.
Me heqjen e masave kufizuese do të nisë faza e dytë për zbutjen e krizës, dhe qeveritë do të
duhet të mendojnë si të garantojnë një rihapje të sigurt dhe graduale të ekonomisë dhe të
mbështesin kërkesën agregate për një rikuperim të shpejtë dhe të njëtrajtshëm.

2.3 Rritja ekonomike dhe Konvergjenca me ekonomitë rajonale dhe atë
europiane
Kur analizojmë strukturën e ekonomisë shqiptare, efiçencën, konkurrueshmërinë, nivelin e
pagave, çmimet, etj., pak e lidhim këtë me politika specifike, që garantojnë konvergjencën
dhe na afrojnë me rajonin dhe BE. Në mjaft tregues thelbësorë ekonomikë, financiarë dhe
socialë jemi prapa mesatares rajonale dhe europiane.
Duhet një rritje ekonomike e qëndrueshme mbi 6-7% që të krijojmë mundësi përafrimi apo
konvergjence, sidomos me mesataren e BE. Sipas Bankës Botërore, me një rritje
ekonomike prej 4-4.2% Shqipërisë i duhen rreth 36 vite që të arrijë mesataren e të
ardhurave mesatare për frymë të vendeve të BE-së, ndërkohë që me një rritje ekonomike të
qëndrueshme prej 6% i duhen rreth 25 vite.
Duke iu referuar parashikimeve afat-mesme makroekonomike, Shqipëria planifikon që
rritja ekonomike në nivelet 5-6% mund të jetë e realizueshme vetëm mbas viteve 20202022. Sipas raportiti të “Economist Inteligence Unit” (2018), edhe pse kanë kaluar thuajse
tri dekada që nga fillimi tranzicionit në Europën Qendrore dhe Lindore, progresi në
konvergjencën e nivelit të të ardhurave me vendet më të zhvilluara të Europës ka qenë
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modest, veçanërisht që prej krizës financiare globale në 2008-n. Vendet e Ballkanit
Perëndimor kanë bërë hapa pas që nga 1989.
Diferenca midis nivelit mesatar të të ardhurave të tyre dhe BE - së ishte më e thellë në
2017-n se sa në 1989. Raporti veçon tri faza të këtij tranzicioni. Faza e parë, gjatë viteve
’90, veçanërisht në gjysmën e parë të dekadës, u shënjua nga një recesion i thellë edhe nën
ndikimin e konflikteve. Pas vitit 2000, pati një rimëkëmbje të shpejtë dhe përshpejtim të
arritjes së nivelit të BE - së. Por kjo zgjati deri në krizën globale financiare të 2008-s. Pas
kësaj, ritmi i konvergjencës u ngadalësua.

Figure 2: Skenarët e konvergjencës ekonomike: BE – vendet e Ballkanit perëndimor.
Burimi: (IMF, 2018)

Shifra e rritjes ekonomike ka qenë dhe mbetet objekt debatesh e diskutimesh të shumta në
Shqipëri. Përvec shpërdorimit në kuadrin e konfliktualitetin politik dhe, në disa raste edhe
institucional, çka e përball shifrën e rritjes së dhënë nga INSTAT me “inatet” politike dhe
mosbesimin kronik për vërtetësinë e saj.
Kjo stimulohet dhe nga fakti se mbledhja e informacionit apo i të dhënave mbetet i vështirë,
ndërkohë që nuk bëjmë dot korrigjime dhe matje në kohë reale si pasojë e vështirësive në
koordinimin e institucioneve në lidhje me transparencën e financave publike dhe private,
tatimet, thesarin, ministritë, doganat, INSTAT-in, BSH-së, bankat etj.
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Natyrisht, një gjë e tillë pengon eficencën e politikave publike dhe vendimmarrjen në
sektorin privat apo (IMF, 2020).

2.4 Sfidat e Maqedonisë së Veriut për të aderuar në Bashkimin Evropian
(BE)
Në kohën kur institucionet e BE-së janë të zhytur thellë në krizën sanitare si të sfidohet
Covid 19 dhe në këtë optikë si të alokojnë ndihmat financiare më adekuate për vendet
anëtare të BË-së që ka për qëllim rimëkëmbjen ekonomike të shteteve anëtare të BE-së.
Shtetet e Ballkanit perëndimor po bëjnë në të njëjtën kohë përpjekje ta luftojnë Covid 19
dhe duke investuar për të avancuar drejt rrugës së aderimit në familjen e BE-së.
Republika e Maqedonisë së Veriut po pallafaqohet në rend të parë me dy sfida, edhe atë së
pari me luftën kundër Covid 19, e cila si duket do të zëgjasë dhe me këte virus duhet të
mësohemi të jetojmë deri sa të nxirret vaksina dhe sfidën e dytë si të aderohet në BE. Për të
aderuar në BE-në Maqedonia e Verut ka bërë shumë përpjekje dhe ka avancuar bukur mirë
në këtë kontekst duhet pëmendur kultivimin e fqinsisë së mirë me vendet fqinje,
respektimin e demokracisë ku zgjedhjet e fundit të 15 korikut po e vertetojnë, krijimi dhe
respekti i një kohezioni social, alokimi i ndihmave për familjet më të varfëra po e
konfirmojnë këte. Përkundër këtyre përparimeve ka ende për të bërë dhe rruga është e gjatë
për Republikën e vogël Ballkanike të Maqedonisë së Veriut procesi i saj i pranimit në
Bashkimin Evropian do të marrë kohë edhe disa vite.
Sfida e tretë është migrimi i pupullsisë. Kështu, disa qytetar në veçanti të rinjët duke mos
pritur që Maqedonia e Veriut të aderoje në BE-në preferojnë të largohen dhe të provojnë
fatin e tyre direkt në Evropë. Sipas statistikave të Bankës Botërore, një e katërta e
popullsisë ka shkuar/migruar në dhjetë vitet e fundit. Në vendet urbane në Shkup, Tetovë,
qytete univerzitare, të rinjtë zgjedhin të investohen në vendin e tyre dhe mbajnë shpresën që
një ditë të bëhen evropianë.
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Sfida e katërt është plakja e popullsisë në Maqedonin e Veriut që kërkon një solidarizim të
gjeneratave i domosdoshëm dhe eksperimentuar në këtë kohë të covid 19 dhe aq më shumë
se këta të mëshuar sot në nevojë e dje në vendet e punës ku kanë kontribuar, shpresojnë për
një jetë më të mirë. Një shtet social më solidar të llojit të një shtetit të BE-së është më i
domostoshëm që Maqedonia e Veriut të proklamohet si një shtet social e funksional për të
përmirsuar nivelin e jetës dhe lehtësuar rrugën e integrimit në BE-janë.
Sfida e pestë, konsideroj që këto fenomene covid 19, integrimet, migrimet, plakja e
popullsisë do të këkojnë një aksion të përbashkët nga të gjithë akterët dhe në rend të parë të
shtetit social, partnerëve social, shoqërisë civile për të sfiduar këta fenomene me qëllim që
të përqafojm vleratë e BE-së. Kurse në anën e BE-së shpresojmë përballë ketyre
fenomeneve të pa zakonshme të ketë një akselerim të ndryshimeve dhe BE-ja të hapë dyert
sinqerisht për Shtetet e Ballkanit perëndimor si dhe për Republikën e vogël ballkanike të
Maqedonisë së Veriut (Ahmedi, 2020).

2.5 Krahasimi i gjendjes ekonomike Maqedoni Veriore dhe Shqipëri

Dy nga shtetet e Evropës Juglindore siq është Maqedonia Veriore dhe Shqipëria janë shtete
të cilat viteve të fundit kanë pasur zhvillim ekonomik, sidomos gjatë vitit 2019-2020.
Sipas të dhënave, ekonomia e Maqedonisë Veriore ka pasur një rritje prej 3.2% në vitin
2019 dhe parasheh një rritje prej 4% në vitin 2020. Kjo rritje ishte si rrjedhojë e rregullimit
të marrëdhënieve mbi emrin me Greqinë, e sa i përket vitit 2020 kjo parasheh anëtarësim
të plotë në NATO.
Në anën tjetër, rritje relativisht të mirë ka pasur edhe Shqipëria. Ekonomia e Shqipërisë
parasheh një rritje prej 3.4% në 3.6% deri në vitin 2020-2021 pasi të ardhurat e punës
fitojnë konsumin privat gjithashtu investimet do të kontribuojnë në rritje të cilat do të jenë
të nxitura nga struktura publike (Sito-Sucic, 2019).
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2.6 Lloji i ekonomisë së Maqedonisë Veriore
Sa i përket Maqedonisë Veriore ka një sipërfaqe prej 7.670 km2 dhe numri i banorëve është
2.1 milionë banorë. Sipas të dhënave në vitin 2018, GDP e këtij shteti ishte 12.7% USD
kurse GDP për kokë banori 6.100 USD. Të dhënat e papunësisë tregojë qe ka shënuar
22.4%. Vetëm gjatë vitit 2019, Maqedonia Veriore pati 624 milionë euro Investime të
Huaja Direkte , e që ndikuan 5,9% në rritjen e GDP, duke dyfishuar kështu shkallën
mesatare të viteve të fundit.
Ndërsa, po në vitin 2019 pati një rritje të madhe të kredive të marra nga korporatat me
8.2%. Vlen të theksohet se ¾ e bankave ne Maqedoninë Veriore janë të huaja dhe sistemi
bankarë është mjaft stabil. Norma e interesit të kredive jo-fitimprurëse është 5% dhe shënon
kështu shkallën më të ulët të kredive në rajon (WorldBank, 2019).

Vlera e eksportit në Maqedoninë Veriore nga janari i këtij viti në krahasim me vitin e
kaluar ka shënuar një rritje prej 7% dhe arrijnë vlerën 507.332 mijë dollarë amerikanë,
ndërsa sa i përket importit në periudhën e njëjtë, është 635.332 mijë dollarë amerikanë, që
është 2.3% më pak në krahasim me vitin paraprak (BotaSot, 2020).

Politika monetare në Maqedoninë Veriore ishte lehtësuar për të mbështeture kredinë në
rritje. Në vendet e kursit luhatëse si Shqipëria dhe Maqedonia Veriore, e cila ka një kurës të
këmbimit të lidhur, bankat qendrore ulën normat e interesit dhe ndërhynë në tregun e
këmbimit valutorë për të lehtësuar luhatjet e monedhave afatshkurtra dhe të lidhura më të
ndikimet nga inflacioni. Në Maqedoninë Veriore, çmimet ishin të qëndrueshme sepse
kishte ngushtim të hendekut të prodhimit dhe përmirësimit të pozicionit të jashtëm, Banka
Qendrore e Maqedonisë uli shkallën e politikës tre herë, dhe në dhjetore të vitit 2018 arriti
në

2.5%

shkallën

më

të

ulët

historikisht

(WorldBank,

2020).

13

Tabela 2: Ritmet e rritjes ekonomike, 2017-21
2017

2018

2019

2020f

2021f

Shqipëria

3.8

4.1

2.9

3.4

3.6

Bosnja dhe Her.

3.2

3.6

3.1

3.4

3.9

Kosova

4.2

3.8

4.0

4.2

4.1

Maqedonia e V.

0.2

2.7

3.1

3.2

3.3

Mali I Zi

4.7

4.9

3.0

2.8

2.7

Serbia

2.0

4.2

3.3

3.9

4.0

Ballkani Per.

2.6

3.9

3.2

3.6

3.8

Burimi: (Ekonomia, 2019)

2.7 Lloji i ekonomisë së Shqipërisë
Shqipëria ka një sipërfaqe prej 28.768km/2 dhe ka 2.9 milionë banorë. Shqipëria është një
vend në zhvillim të bazuar në sherbim(63.5%), bujqesi (21.6%) dhe sektorin industrial
(14.9%). Sipas disa të dhënave rritja e përshpejtuar në vitin 2018 në një vlerësim 4.2%.
Me kushte hidrologjike prodhimin e energjisë jashtëzakonshme i favorëshem më shumë
se i detyruar në nënte muajt e parë, duke përbërë gati gjysmën e rritjes së PBB-së për atë
periudhë.
Turizmi rriti rritjen e shërbimit, numëri i qytetarëve të huaj që vizitonin vendin gjatë kohës
së lirë u rritë me 15.9% nga viti në vit. Nga ana tjetër konsumi kontriboi në 1.9% rritje të
mbështetura nga punësimi më i lartë dhe paga. Pra shihet që rritja ekonomike ka qenë e
mbeshtetur te konsumi, remitencat edhe importet dhe jo te prodhimi, investimet dhe
eksportet kanë qenë më shumë me natyrë sasiore dhe ekstensive, se sa një rritje ekonomike
cilësore, që buron nga sektor dhe aktivitete me efiçienc më të lart dhe me teknologji dhe
inovacione moderne.
Një tepricë parësore fiskale që vjen nga konsultimi fiskal dhe mbiçmimi i kursit të
këmbimit kanë ndihmuar në uljen e borxhit publik, por rreziqet jashtë bilancit janë në
rritje.
Sistemi bankar në Shqipëri është i kapitalizuar mirë dhe likuid, por kredit për sektorin
privat vazhdojnë të kontraktojnë. Ndërsa BSH vazhdoi përpjekjet e saj për të ulur kreditë
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joformuese, ato kishin rënë në 11.1% të gjithsej kredive deri në dhjetor të vitit 2019.
Pavarsishtë të lehtësimit monetar, kredit për sektorin privat ranë për 2%. Shkaku kryesorë
ishte rënia e kredisë për valutë të huaj dhe dinamika e kursit të këmbimit, kredit në
monedha lokale shkonte kryesisht për familjet dhe NVM-të. Dorëzimi nga bankat në
pronësi të BE është kufizimi i furnizimit të kredisë, dhe sipas kërkesës anësore, anëtarët e
Bankës Shqiptare tregojnë se firmat dhe familjet kanë pak interes të marrin kredi
(WorldBank, 2019).

Sipas të dhënave të fundit në Mars të vitit 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën prej 18
mld lek ,duke e ulur në 36.2% me krahasim më të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe me
29.0% në krahasim me Shkurt të vitit 2020. Ndërsa importi i mallrave arrijnë vlerën 42
miliard lekë duke u ulur me 0.7%, në krahasim me një vitë më parë dhe me 24.8%, në
krahasim me tetor të vitit 2019 (Institutiistatistikave, 2020).
Gjatë viteve të fundit kryesia e Bankës Shqiptarë ka filluar të ketë një fokusim të veçantë
në përmirësimin e klimës për aktivitetin privat në Shqipëri. Sipas kësaj kryesie biznesi dhe
klima e investimeve janë çelësi për një rritje të qëndrueshme ekonomike dhe ulje të
varfërisë (BankaShqiptare, 2003).
Emigrimi është një fakt i njohur tashmë nga të gjithë, që në epokën e globalizimit,
emigracioni po konsiderohet një normalitet duke humbur karakterin e eventit të veçantë dhe
tranzitor.
Globalizimi ekonomik i cili përshpejtoi transferimin e të mirave dhe kapitaleve, nuk ka
mundur kurrsesi të frenojë lëvizjet e qytetarëve, një e drejt parimore e çdo individi e
njohur nga të gjithë si e drejta për të emigruar në kërkim të një pune, të një opurtunitetit ,
mundësisë së arsimimit më cilësorë apo një jete më të mirë dhe më dinjitoz.
Sipas të dhënave në Eurostat në 2017, numri i të huajve që ka hyrë në një nga 28 vendet e
EU-së ka qenë 4,3 milionë. Dhe numri i emigrantëve në vitin në fjalë nga vendet e
Ballkanit Perëndimor ishte 137000, ku dominonin emigrantët nga Shqipëria me rreth 52000
presona dhe rreth 590000 në 10 vitet e fundit. Emigracioni në rritje sigurisht nuk është
problem vetëm i Shqipërisë apo Ballkanit Perëndimor por është një problem botërorë.
(Muco, 2020).
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Në Shqipëri papunësia pritet që të ketë një trend rënës për vitet në vijim. Sipas Ministrisë së
Financave, pritet që në 2021 papunësia të zbres nën nivelin 10% nga 11.5% që është
aktualisht. Kjo rënie duhet të vijë kryesisht nga rritja ekonomike dhe nga rritja e
vazhdueshme e punësimit, nga reduktimi i lehtë që po pëson popullësia në moshë pune,
ndoshta dhe nga rritja e vazhdueshme e emigracionit e lufta ndaj informalitetit, që mbetet
një sfid për gjith Ballkanin Perëndimor.

2.8 Raporti i Bankës Botërore për vendet e ballkanit perëndimor
Sipas raportit parashihet që rritja e mëtutjeshme e ekonomive të Ballkanit Perëndimor në
periudhën 2019-2020 të jetë me një normë mes 3.5 dhe 3.7 për qind ndërkohë që Bosnjë e
Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia e Veriut pritet të kenë një rritje mbi mesataren
rajonale.

2.8.1 Maqedonia e Veriut me rritje ekonomike mbi mesataren rajonale
Rritja ekonomike e Maqedonisë së Veriut në vitin 2018 është rikthyer në nivelin prej 2.7
për qind, kryesisht nga shkaku i konsumit dhe eksporteve neto, ndërsa investimet filluan të
rimëkëmben, thuhet në raportin e rregullt gjashtëmujor të Bankës Botërore për vendet e
Ballkanit Perëndimor.
Shefja e ekipit që menaxhon zyrat e BB-së në Ballkanin Perëndimor, Galina Vincetet,
theksoi se Raporti i Rregullt Ekonomik (RIE) mbulon zhvillimin ekonomik, përspektivat
dhe politikat ekonomike në rajonin e Ballkanit Perëndimor, më saktësisht në shtetet si
Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Bosnjë e Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia.
"Parashihet që rritja e mëtutjeshme e ekonomive të Ballkanit Perëndimor në periudhën
2019-2020 të jetë me një normë mes 3.5 dhe 3.7 për qind ndërkohë që Bosnjë e
Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia e Veriut pritet të kenë një rritje mbi mesataren
rajonale. Megjithatë këto gjasa stabile, mund të pësojnë nga rreziqe të caktuara, të cilët janë
të brendshme dhe të jashtme”, tha ajo, për të shtuar se nevojiten më shumë vende në
Ballkan pasi papunësia është ende e lartë. Në raport nënvizohet se Maqedonia e Veriut me
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zgjidhjen e mosmarrëveshjes disa dekadashe me Greqinë për çështjen e emrit, hapi
mundësitë për përparim në lëmin e reformave dhe me një shtejtësi po i afrohet BE-së dhe
integrimit në tregjet botërore.
Borxhi publik i Maqedonisë së Veriut në vitin 2018 ka shënuar një rritje krahasuar me vitin
paraprak dhe arriti në 49 për qind të Produktit të Brendshëm Bruto (PBB), thuhet në
raportin e BB-së. Ndonëse huamarrja po rritet ndërkohë që në shumicën e vendeve të
rajonit po zvogëlohet, ekonomistët nga ky institucion financiar ndërkombëtar thanë se nuk
janë të shqetësuar pasi i njëjti është në nivel të matur duke shtuar se borxhi publik këtë vit
do të arrijë mbi 51 për qind të PBB-së.

2.8.2 Shqipëria është e ekspozuar ndaj një ngadalësimi ekonomik në Evropë
Ritmet e rritjes ekonomike në Shqipëri sipas raportit u përshpejtuan duke arritur në 4.2 për
qind në vitin 2018. Vlerësohet se kjo rritje ka nxitur krijimin e vendeve të punës në të gjithë
sektorët dhe me rritjen e numrit të shqiptarëve që marrin pjesë në forcën e punës.
Në raport theksohet se në Shqipëri ritmi i rritjes ekonomike parashikohet të ngadalësohet në
3.7 për qind deri në vitin 2020, pasi sipas Bankës Botërore, dinamizmi ekonomik
gradualisht po ngushton hendekun e prodhimit.
Ndërkohë, sektorët që do të udhëheqin rritjen ekonomike në Shqipëri pritet të jenë
shërbimet dhe ndërtimi. Në raport thuhet se Shqipëria është e ekspozuar ndaj një
ngadalësimi ekonomik në Evropë, veçanërisht në parterët kryesorë tregtarë fqinjë.
Maryam Salim, përfaqësuesja e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri tha në aktivitet se ky
raport nënvizon nevojën për të rritur më shumë ritmin e reformave për mundësi më të
mëdha ekonomike, ndërsa sipas saj vendet e Ballkanit Perëndimor përballen me sfida të
ngjashme, përfshirë edhe vështirësitë e krijimit të numrit më të madh të vendeve të punës
në sektorin privat. Ajo tha se zhvillmi ekonomik në Ballkanin Perëndimor ka vazhduar të
zgjerohet, ndërsa shtoi se vendet e rajonit e kanë mundësinë t’i çojnë përpara reformat në
sektorin ekonomik.
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2.8.3 Kosova me rritjen ekonomike më të madhe në rajon
Sipas këtij raporti, Kosova ka shënuar rënie në krijimin e vendeve të reja të punës,
përkundër asaj që po prodhon vazhdimisht kuadro të reja për tregun e punës.
Drejtori i zyrës së Bankës Botërore në Kosovë, Marco Mantovanelli, tha se rruga përpara e
ekonomisë së vendit është stabile, megjithëse ka disa paqëndrueshmëri.
Ndër to, Mantovanelli përmendi çështjen e Brexit-it, tensionet globale tregtare mes SHBAsë dhe Kinës si mundësi reflektimi edhe në Ballkan si dhe në aspektin e brendshëm
ekonomik tha se problemi vjen nga çështjet fiskale.
Kosova ka nevojë të krijojë më shumë vende të reja të punës dhe më të mira që t’i
absorbojë të gjithë këta njerëz, si dhe një numër të madh të atyre që tash e një kohë janë të
papunë. Nga ana e rrezikut po shohim shpenzimet publike që po shkojnë kah rrogat dhe
pastaj përfitimet e disa kategorive, si veteranët e luftës dhe të tjerë”, tha Mantovanelli.
Raporti rekomandon që efikasiteti i shpenzimeve të rritet në arsim, shëndetësi dhe mbrojtje
sociale. Sipas raportit, punëtorja/i mesatar në Ballkanin Perëndimor humb 20-30 vjet të
jetës në papunësi apo jo-aktivitet.
Raporti i Bankës Botërore rekomandon që të bëhet një përshpejtim i reformave në Kosovë.
Ndër to, mbarëvajtja e rezervave fiskale për të ruajtur stabilitetin makro-fiskal në funksion
të rritjes më të lartë potenciale dhe uljes më të shpejtë të varfërisë. Ndërsa, nga reformat
strukturore, sipas raportit, duhet të përshpejtohet reforma në sektorin social e investimit në
kapitalin njerëzor. Të përmirësohet kapaciteti i institucioneve publike për të mundësuar
konkurrencë të drejtë në treg dhe të përmirësohet qeverisja korporative e sundimi i ligjit.
Rritja e pagave dhe pensioneve në sektorin publik ka qenë një faktor kryesor i rritjes
ekonomike në Serbi, Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë, ndërkohë që në raport theksohet se
investimet private dhe publike kanë nxitur rritjen në Kosovë, Mal të Zi dhe Serbi. Rritja e
eksporteve në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut ka ndihmuar në rritjen e tyre
ekonomike, ndërsa në raport vlerësohet se investimet e huaja të drejtpërdrejta kanë vijuar të
kenë ritme të ngadalta.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Një ekonomi është një zonë e prodhimit, shpërndarjes dhe tregtisë, si dhe konsumi i
mallrave dhe shërbimeve nga agjent të ndryshëm. Në kuptim më të gjerë, Ekonomia
përkufizohet si një fushë sociale që thekson praktikat, ligjërimet dhe shprehjet materiale që
lidhen me prodhimin, përdorimin dhe administrimin e burimeve. Duke rënë ndesh më këtë
kuptojmë që ekonomia është elementi kryesorë i një shteti. Pra bazuar në shumë faktorë
detyra themelore e një shteti në raport me ekonominë është krijimi dhe mbarëvajtja e
funksionimit të platformës ligjore dhe institucionale mbi të cilën zhvillohet aktiviteti
ekonomik i atij vendi.
Ekonomia e një shteti duhet të shpjegojë se çka duhet prodhuar , si duhet prodhuar dhe për
kë duhet prodhuar ato të mira materiale në mënyrë që të ketë sa më të mirë zhvillimin
ekonomik, të rris eksportin dhe të ulë importin nga vendet e tjera si dhe te krijojë kushte të
favorshme për zhvillim.

Pyetja themelore që është adresuar brenda këtij punimi është:
•

A ndikojnë faktorët social dhe natyrorë në zhvillimin ekonomik të Maqedonis
Veriore dhe Shqipërisë?

Ndërsa hipotezat e punimit janë si vijon:
•

HO: Faktorët social dhe natyrorë ndikojnë negativisht në zhvillimin e shtetit.

•

HA: Faktorët social dhe natyrorë ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e shteti.
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4. METODOLOGJIA
Në këtë kapitull paraqitet qasja hulumtuese, strategjia hulumtuese dhe procesimi i të
dhënave nga mbledhja e të dhënave deri te analizimi i tyre.

Metodologjia e kërkimit përfshin mbledhjen e të dhënave relevante nga metoda të
ndryshme kërkimore dhe përpilimin e bazave të dhënave në mënyrë që të analizohen dhe
të arrihet ndërtimi i duhur i projektit hulumtues.

Strategjia hulumtuese është një rrugë kritike për të kryer dhe sistematikisht eksploruar
hulumtimin. Për të realizuar këtë punim diplome janë përdorur të dhëna sekondare të cilat
janë prezantuar duke përdorur metoda krahasuese.

Si burim sekondarë i të dhënave të këtij punimi te diplomes janë marrë nga institucione te
ndryshme si Banka Qendrore e Maqedonisë Veriore , Banka Shqiptare, World Bank, si
dhe raporte të tjera nga Reuters si dhe nga botime të ndryshme nga njohës të këtyre
ekonomive dhe problemeve të këtyre vendeve.
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5. REZULTATET NGA ANALIZA KRAHASUESE
Në këtë kapitull do të bëhet analizimi i ekonomisë së këtyre dy shteteve dhe rritja e GDP
ndër vite , faktorët të cilët kanë ndikuar në këtë rritje si dhe pasqyrimi i disa të dhënave
mbi turizmin e këtyre shteteve si një faktorë i rëndësishëm social dhe natyrorë. Për të
treguar se ``A ndikojnë faktorët social dhe natyrorë në zhvillimin ekonomik të Maqedonisë
Veriore dhe Shqipërisë?``, do të shohim se qfarë përgjigjie do të marrim për këtë pas
rezultateve.

5.1 Ekonomia e Maqedonisë e Veriut
Ekonomia e Maqedonisë Veriore ka hyrë në një periudhë të rritjes dhe stabilitetit solid,
ndërsa pritet që të përshpejtojë vitin e ardhshëm. Reformat me qëllim të menaxhimit me
sektorin joformal do të ndihmojnë në përmirësimin e klimës së biznesit dhe do t`i mbrojnë
punëtorët dhe gjithashtu do të kenë edhe përfitime të mëdha potenciale në kuptimin e të
ardhurave.
Këto janë disa nga konkluzionet e misionit të rregullt të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Pas krizës së zgjatur politike, ekonomia maqedonase ka hyrë në një periudhë të rritjes dhe
stabilitetit solid. Pritja që rritja në mënyrë shtesë të përforcohet gjatë këtij viti e nxitur nga
kërkesa vendore e fuqishme dhe rritja solide e eksportit edhe krahas ngadalësimit të tregtisë
ndërkombëtare.
Aktiviteti i kredisë është rritur duke përfshirë duke përfshirë kreditë e dedikuara për
kompanitë. Papunësia vazhdon të jetë e lart mirëpo tregon një ulje të qëndrueshme.
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Tabela 3: Prodhimi i Brendshëm i produktit Bruto në Maqedoni, 2014-2024
Vitet

2014

2015

3.63
%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3.86

3.15

3.36

3.20

3.30

3.43

3.54

%

%

%

%

%

%

%

5%
4%

3%

2%

2.85

2.67

%

%

1%
0.24
0%

%

Burimi:(Statista, 2020)

Sipas kësaj tabele statistikat tregojnë për rritjen e produktit të brendshëm bruto në
Maqedoninë e Veriut nga viti 2014 deri në vitin 2019 si dhe parashikimi i rritjes deri në
vitin 2024, ku në këtë tabele mund të vërejmë se nga viti në vit ka pasur ulje dhe ngritje ku
ulja më e madhe ishte në vitin 2017 ku produkti i brendshëm ra në 0.24% pastaj në vitin
2018 pati përsëri rritje në 2.67% dhe në vitet ne vijim kishte vetëm rritje të vogël e që deri
në vitin 2024 parashihet të arrihet deri në 3.54%.

5.2 Ekonomia e Shqipërisë
Ekonomia e Shqipërisë ka kaluar në një tranzicion ekonomik nga Ekonomia Centralizuar në
Regjimin Komunist drejt Ekonomisë së Tregut e që nga ajo periudhë ka pasur një zhvillim
të mirë ekonomik. Mirëpo gjatë këtij viti një tkurrje në masën 5% gjatë këtij pasojë e
pandemisë së korona virusit dhe tërmetit të një viti më parë. Prognoza është në kundërshtim
me atë të tetorit të vitit të kaluar, kur parashikohet që vendi ynë të kishte një rritje në masën
4% te Prodhimit të Brendshëm Bruto. Por, FMN thekson se Prodhimi i Brendshëm Bruto
do të rritet prej 8% në krahasim me 2020.
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Tabela 4: Prodhimi i Brendshëm Bruto në Shqipëri, 2010-2019
Viti

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15.60

15.70

17
16
15
14
13

13.23

12
11

12.89

12.32

13.03

12.78

11.70

11.39

11.86

Burimi: (Trandingeconomics, 2019)

Sipas këtyre statistikave produkti i brendshëm bruto në vitin 2010 ishte 11.70 miliardë
dollarë amerikan e që nga ajo kohë kishte ulje dhe ngritje ku në vitin 2014 GDP ishte 13.23
e pastaj në vitin 2015 vlera u ul në 11.39 miliardë e që nga ajo kohë GDP nuk kishte më
ulje por vetëm ngritje të mire ku në vitin 2019 arriti në 15.70 miliardë dollarë.
Duke u bazuar në pyetjen kërkimore mbi faktorët social dhe ekonomik se sa ndikojnë ata në
zhvillimin ekonomik kam bërë disa hulumtime mbi turizmin në këto dy vende pasi që
turizmi është një pjesë e cila ka të bëjë edhe me faktorët social edhe ata natyrorë.

Tabela 5: Turizmi në Shqipëri hyrjet nga shtetasit e vendeve të tjera gjatë periudhës, 20142019
Përshkrimi

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3,672,5

4,131,2

4,735,5

5,117,7

5,926,8

6,406,0

Gjiithsej

91

42

11

00

03

38

I . Afrika

859

2,973

1,077

2,080

3,457

21,645

II. Amerika

90,084

96,763

103,839

123,729

148,845

153,579

Paqësori

30,874

33,032

35,894

53,533

68,121

66,757

IV.Lindja e Mesme

2,607

3,604

4,324

4,722

7,174

11,005

V. Azia e Jugut

1,274

1,636

1,699

2,216

3,115

3,167

III.Azia Lindore dhe

23

3,423,6

3,759,4

4,485,4

4,686,6

5,331,6

5,774,2

65

23

05

95

14

26

Lindore

163,006

151,457

182,581

269,261

362,083

371,988

- Europa Veriore

137,308

125513

149,965

204,099

212,246

234,902

2,821,9

316917

3,855,6

3,810,3

4,301,9

4,635,9

- Europa Jugore

20

4

17

37

96

74

- Evropa Perëndimore

237,760

246,811

221,492

316,120

357,411

416,983

63,671

66,468

75,750

86,878

97,878

114,379

123,228

233,811

103,273

244,725

364,477

375,659

VI. Evropa
- Evropa Qëndrore /

- Europa Lindore /
Mesdheut
VII.

Rajone

paspecifikuara

të

Burimi: (INSTAT, 2019)
Turizmi ndërthur disa aktivitete si shërbime të turistëve, kafe-restorante, njësi tregtare me
pakicë, qendra kulturore, etj.
Qëllimi i të dhënave të hyrjeve dhe daljeve të shtetasve shqiptarë dhe të huaj sipas mënyrës
së udhëtimit (me det ,ajër, tokë dhe pikave kufitare) është një matje që tregon mbi disa
statistika që lidhen me turizmin.
Kjo statistikë tregon rritjen e turizmit në Shqipëri nga viti 2012 deri në vitin 2019. Hyrjet
nga shtetasit e vendeve të jashtme ku shihet qe ka pasur një rritje te mire nga viti në vit. Ku
në secilin vit ka pasur rritje dhe numri më i madh i hyrjeve është nga Evropa e me theks të
veçantë nga Evropa Jugore ku shihet qe nga kjo pjesë ka mjaftë shumë vizitorë të cilët çdo
vit e me shumë shënojnë rritje ku shihet qe nga 2.821.920 sa ishte në vitin 2014 ka arritur
ne 4.635.974 në vitin 2019. E kur flasim në shumën e përgjithshme te vizitoreve te huaj
atëherë vërejmë qe numri veç që është dyfishuar ku në vitin 2014 ishte 3.672.591 dhe ka
arritur në 6.406.038 në vitin 2019.
Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Korrik 2019 janë
1.724.374. Krahasuar me Korrik të vitit 2018, ky tregues tregon me një rritje 11.4%.
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Në Korrik 2019, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 1.176.810, krahasuar me korrik të
vitit 2018, ky numër është rritur me 14.5%.

Tabela 6: Turizmi në Maqedoninë Veriore nga shtetasit e vendeve të tjera, 2008-2018
Viti

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1200

1000

2018

869.2

971.4

737.2

800

624.6

600

400

2017

531.8

497.6

489.6

554

698.7

595.4

476.5

200

0

Burimi: (Luty.J, 2019).
Turizmi në Maqedoninë Veriore është një faktorë i rëndësishëm në ekonominë e vendit.
Kjo statistikë tregon numrin e mbërritjeve turistike në institucionet e akomodimit në
Maqedoninë Veriore nga viti 2008 deri në vitin 2018. Në vitin 2018 kishte rreth 970 mijë
mbërritje në institucionet e akomodimit në Maqedoninë e Veriut.
Në këtë tabele më saktësisht është paraqitur rritje në mijë vizitorë ku shohim që edhe në
Maqedoni ka pasur dyfishim te vizitorëve ku në vitin 2008 ishin rreth 497.6 mijë vizitorë
dhe numri është rritur në 971.4 mijë në dhjetë vite e që duke u bazuar në këto të dhëna
mund të themi që është një rritje mjaftë e mirë dhe që ka pasur ndikim të madh në zhvillim
ekonomik.
Pra, nga rezultatet mund të shohim se ``HA`` është e vërtetë. Faktorët social dhe natyrorë
ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të një shtetit.
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6. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIMET
Të gjitha analizat e paraqitura në këtë punimi te diplomes kanë për qëllim pasqyrimin e
gjendjes ekonomike

në dy shtete të Ballkanit Perëndimor, më detajisht

gjendjen

ekonomike në Shqipëri dhe në Maqedoninë Veriore.

Për shkak të karakteristikave ekonomike, ekonomia e këtyre dy shteteve mbetet ende objekt
studimi dhe debati për ekspertë dhe profesionistë të fushës së ekonomisë. Sidoqoftë, duke u
bazuar në këto hulumtime të bëra, mund të arrijmë në disa përfundime që lidhen me
ekonominë e këtyre dy vendeve:
● Maqedonia Veriore që nga viti 2018, kur rregullojë marrëdhëniet me Greqinë mbi
emrin

pati një zhvillim të hovshëm ekonomik.

● Edhe pse shkalla e korrupsionit në Maqedoninë Veriore vazhdon të mbetet e lartë
me influenca politike, jo efiçiencë , nepotizëm dhe procese të tejzgjatura, vendi ia
ka arritur që të ketë rritje ekonomike.
● Turizmi në Shqipëri ishte njëri ndër faktorët kryesor i rritjes ekonomike, numri i
qytetarëve të huaj që vizitonin Shqipërinë u rrit me 15.9% nga viti në vit.
● Maqedonia ka pasur rritje të eksportit për 7%, ndërsa rënie importit ka pasur një
ulje prej 2.3% në krahasim me periudhën e njëjtë të një viti më parë.
● Shqipëria në Mars të vitit 2020 ka pasur rënie të eksportit prej 36.2% në krahasim
më të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ka pasur një ulje prej 0.7%.

Përgjatë këtij punimi te diplomes rreth hulumtimit mbi këto dy shtete është vërejtur që të dy
shtetet kanë pasur një zhvillim të shpejt pas rregullimit të gjendjes politike Shqipëria nga
dalja e regjimit komunistë e Maqedonia Veriore pas rregullimit të marrëdhënieve mbi
emrin me Greqinë.
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6.1 REKOMANDIME
Stimulimi i rritjes ekonomike bënë pjesë në objektivat më të rëndësishmë të politikave
publike. Debatet politike, ekonomia sociale vazhdojnë të kenë në thelbin e tyre ``gjetjen e
mjeteve dhe mënyrave për të nxitur rritjen ekonomike si rruga kryesore e zhvillimit
ekonomik të një shteti``.

Rritja ekonomike është kryefjala e shëndetit të çdo ekonomie, e mundësive për financa të
stabilizuara, e oportuniteteve të punësimit dhe reduktimit të papunësisë, e mundësive të
rritjes së konsumit, e politikave të zhvillimit të qëndrueshëm etj.

Instutucionet kryesore ndërkombëtare, si FMN apo Banka Botërore, apo edhe çdo qeveri , e
kujdo vendi qoftë, krenarinë e sukesese të saj, apo përballjen me kritikat që ballafaqohen
me shifrat e rritjes ekonomike që realizon. Me Prodhimin e Brendshëm Bruto, llogaritet
borxhi publik, deficiti buxhetor, investimet publike, investimet e huaja direkte, ngarkesa
fiskale etj (Civici, 2020).
Duke u bazuar në këta faktorë dhe shumë faktorë të tjerë mbi ekonomin e një shtetit e
posaqërisht mbi ekonomin e Shqipërisë dhe Maqedonisë kam rezultuar se këto dy shtete
kanë nevojë:
● Në stabilitet ekonomik dhe politik.
● Qeveritë e këtyre vendeve ti rishikojnë pagat e sektorit publik dhe privat në
mënyr që të ketë një barazi dhe të ju përshtatet rrethanave në të cilat gjendet
shteti.
● Duhet që të ketë rritje të prodhimit në mënyrë që të ketë rritje të eksportit dhe
rënie importit.
● Të bëhët rivlerësimi i pasurive natyrore të këtyre vendeve.
● Duke u bazuar në numrin e madhë të turistëve këto shtete duhet të investojnë ne
vendet turistike të cilat i posedojnë.
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● Përkrahja

e

bizneseve

fillestare

dhe

bizneseve

egzistuese.
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